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12 May [?] 1870

Zeeland, Michigan [?]

At the graveside service of Elizabeth Vander Meulen, wife of D. C. Oggel, in early May, Rev.
Albertus C. Van Raalte offered the prayer. Van Raagis quoted to have said: "Corn must remain
in the field a long time, endure much: rainstorms, rough winds, hailstorms, much bad weather;
but through all this it ripens for the granary where it is safe."
In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor, 2001.
The quote is from the memoirs of Rev. Cornelius Vander Meulen, Ter Nagedachtenis van Rev.
Cornelius van der Meulen, (1876), p. 151.
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In the course of human life good and bad fortune replace
eacliother. God makes the one day over/against the other (Ecc.
7:14) Father had to accept these changes in his life also. So on
/ 7 May, 1870, a new trial was prepared for him. In a most
unexpected way his oldest daughter, Elizabeth, wife of D.C.Oggel
of Zeeland at the early age of 34 years and 4 months was taken
from him by death, leaving behind her husband and five children.
Father was visiting his children in Milwaukee at the time of her
death, and
(150) on Sunday, 8 May, innocent of what was happening in the
family, had preached very cheerfully on Mark 4:28 and at the same
time had baptised a grandchild. A telegram, sent while she was
still alive reached father after the afternoon service but could
naturally not tell him of the enlargement which constIntly in
recent days had occurred in his daughter's heart, so that
father's text (Mark 4:28) about which he had spoken so cheerfully
was also proved true in her, and even before the sermon, had been
reaped as an early ripe sheaf. After father received the
message, one that allowed him to cherish little hope, he entered
a room alone where he could be heard continually and seriously
wrestling with God, and began that same evening in company with
his son Johannes the trip to arrive in Zeeland on Monday
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afternoon, too late to see his Elizabeth alive. She had died
Saturday evening -- thanks be to God! that we may use this word
about he dying. For some moments as she lay dying she rejoiced
in Jesus alone. "I go," she cried, "to Jesus, where mother is!
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such a Jesus!"
"I have heard," father wrote us then, "Rev. Bolks tell and
publically in the funeral sermon recall, that after a fearful
struggle she came to the happiest utterances: 'How good Jesus is
and full of love for my unworthiness!' She praised Jesus until
she could speak no more, but even then stammering, and finally
only with her lips until she gave up the ghost." The last Sunday
before her death, when she was still in good health, she said to
Oggel in the evening:"We must sing Song 190, I like it so much,"
and after having read it they sang it together. Can it be
incidental that Father, at the end of his life, took such delight
in that same song?
(151)

Rev. S. Bolks,, her minister, who on Tuesday, the 10th
,
of May, preached the funeral sermon on this occasion, tells us

the following: Betje died with unusual faith, joy and glory, and
at her funeral I had the text: Rev. 7:13. And if I could ever
preach the truth with application, it was then. It was also thus
for the family and her people."
And this comforted father that his daughter was brought
through her suffering, that she had not died but had passed on.
"It is appropriate for us," so he tried to encourage us, "to
submit to the Lord although it is hard, and I feel that, too. It
has depressed me a great deal and often takes away the desire to
serve, and for this it is necessary to have desire, energy and
strong faith. But when I see from what misery she is released,
then I worship." They both (here he means mother and daughter)
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died in Jesus and will be awakened by Him to life. They are
gathered in. They have done what we must still do. But in a
short time that, too, will happen and we share a similar.lot.
All that causes me to follow the Lord with resignation.
c /e1 ck.) )
Beautiful was the thought expressed in a prayer at the grave
of our sister by Rev. Van Raalte: "Corn," he said, "must remain
in the field a long time, endure much: rainstorms, rough winds,
hailstorms, much bad weatherl; but through all this it ripens
for the granary where it is safe."
And so father, through changing good and bad fortune, has
become ripe for the glories of heaven, coming to the grave in old
age as the corn in its time is taken in. (Job 5:26)
Gradually father had to be relieved of his beloved labor;
desire for it was never absent, and of necessity he allowed
himself, when he was permanently tied to his bed, to dismiss the
idea of being able ever to preach again.
(152)

Already in '68 the Grand Rapids congregation, convinced

that for him, at his old age, the burdens and cares of a large
field of labor began to press him too hard, attempts, although
fruitless, were made to call a second minister to aid their gray
servant.
Meanwhile the Classis of Grand River benevolently approached
father to ease his work by sharing as much as possible. In '72,
however, father thought it necessaffry, especially with an eye on
the constantly rising needs of a constantly growing congregation,
over against which his powers gradually diminished, more
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Vader was tijdens haar afsterven te Milwaukee eenige dagen
bij zijne kinderen • -vertoevende, en had daar op Zondag, 8 Mei, onwetend van 't geen er in de familie had plaats
gegrepen, nog zeer opgeruimd gepreekt over Marc..4 ; 28 en
tevens aan •een kleinzobn den H. Doop toegediend. Een
telegram, verzonden terwijl zij nog in leven was, • bereikte
vader na de Godsdienst oefening des namiddags, maar kon
hem natuurlijk niet raededeelen de verruiming die er gedurende de laatste dagen hi het hart zijner dochter had plaats
gegrepen, zoo dat vader's textwoorden (Marc. 4: 28) waarover hij zelf met zoo veel opgeruimdheid gesproken had, ook
ten volle aan haar Waren bevestigd en zij nog voor die prediking als eene vroeg rijpe schoof was ingezameld geworden.
Nadat vader het briefje ontvangen had, eene boodschap die
hem weinig hoop deed koesteren, zonderde hij zich in eene
kamer af, waar men hem aanhoudend en ernstig met God
hoorde worstelen, en ging nog dienzelfden avond, in gezelschap van zijnen zoon Johannes, op reis, om echter eerst des
Maandags namiddags, te laat om zijne Elizabetir nog in leven
te zien, te Zeeland aan te komen. In den avond van Zaterdag was zij reeds overleden—aank zij God! dat wij dit
woord ook van haar afsterven gebruiken mogen. In haar
stervens oegenblikken roemde zij in Jezus alleen. "Ik ga,"
zoo riep zij uit, "naar Jezus heen, waar moeder is ! Jezus !
lieve Jezus 1 0 wat is het goed, dat er zulk een Jezus is !"
"Ik heb het," zoo schreef vader ons toen, "Ds. Bolks hooren
vertellen en openlijk in de lijkrede hooren aanhalen, dat zij
na een bangen strijd tot de zaligste uitlatingen kwam: `Wat
is Jezus goed en vol liefde voor mij onwaardige I' Zij roemde in Jezus tot zij niet meer spreken kon, maar toen nog
stamelende, en eindelijk met haar lippen tot zij den geest
gaf." Den laatsten Zondag voor haar dood, toen zij nog
gezond en wel was, zeide zij des avonds tegen Oggel : "Wij
moesten eens zingen Gez. 190, dat vind ik zoo mooi," en na
het gelezen te hebben, zengen zij het te zamen. Kan het
ook toevallig worden genoemd, dat vader op het elude van
zijn leven, zich zoo zeer in dat zelfde gezang verlustigde?
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Ds. S. Bolks, haar leeraar, die 's Dingsdags den 10den
Mei, de lijkrede bij deze gelegenheid uitsprak, meldt ons
dienaangaande: "Betje is bijzonder gelbovig, ruim en heerlijk afgestorven, en bij hare begrafenis had ik tot text: Openb.
7: 13. En heb ik ooit eene waarheid met toepassing kunnen prediken, dan was het toen. Ook was het zoo voor de
Ihmilie en het volk."
En dit troostte ook vader, dat zijne dochter over haar
lijden heen was gebrag,t, dat zij niet gestorven maar overleden was. " 't Is voor ons betamelijk," zoo trachtte hij ons
op te beuren, "ons aan den Heere te onderwerpen, ofschoon
het hard is, en dat gevoel ik ook. Het heeft mij
heel wat neder gedrukt, en beneemt mij dikwijls
de lust tot de bediening, en hiertoe is zoo noodig,
lust, moed en geloofskracht. Doch zie ik uit wat ,
ellende zij verlost is, dan aanbid ik." Zij beiden, (hij
heeft hier op moeder en dochter het oog), ontsliepen in
Jezus, en zullen door Hem gewekt worden ten leven. Zij
zijn ingezameld. Zij hebben afgelegd, dat door ons nog
moet gedaan worden. Doch binnen een korte spapne zal
dat ook geschieden, en wij deden in gelijk lot. Dat alles doet mij gelaten den Heere volgen.
Schoon was de gedachte, door Ds. Van Raalte, in eene
dankzegging bij het graf onzer zuster uitgesproken : " Het
koren," zeide hij, " moet, zoolang 't op 't veld staal, veel
verduren: Regenvlagen, gure winden, hagelbuijen, onweders
in menigte; maar door en onder dat alles rijpt liet voor de
graanschuur, waar 't veilig is."
Zoo is ook vader-zelf, door afwisselende voor- en tegenspoed, voor de hemel heerlijkheid rijp geworden, in ouderdom ten grave gekomen, gelijk de koornhoop te zijner tijd
opgevoerd wordt. (Job 5 : 26.)
Van lieverlede moest vader van den hem dierbaren arbeid
worden losgemaakt; aan lust er toe ontbrak het hem nimmer, en noode liet hij zelfs toen hij voor goed aan zijn leger
gebonden werd, het denkbeeld varen van ooit meer te zullen kunnen preken.

148

149

had daartoe de Grand Trunk Railroad door Canada germ':
Men.
't Was juist de tijd dat de zon de evennachtslijn passeert,
de tijd van zware storthen en stortende regenvloeden, die
vooral In die noordelijke streken, de rivieren zoci hoog doen
zwellen, dat menigwerf spoorwegbruggen Weggespoeld en
het spoor zelf mijlen ver soms opgebroken worden. Zoo
althorns wilde het ook toen treffen. Negen lange dagen en
nachten was vader met zijn gezelschap onder weg, veelal
zonder voedsel, dat slechts maar hier en daar langs het
spoor te verkrijgen was.
Eenmaal wist hij zich in eene stad bij den Mayor (burgemeester) een maal eten te verschaffen. Op een stik donkeren
nacht moest bij te midden van zware regenvlagen, een eind
weegs terug, met eene veer-boot eene hooggezwollen rivier
over steken, om naar eenige achtergeblevene goederen om te
',den. En na aldus Meer dan eene week te hebben doorgeworsteld, en negen achtereenvolgende nachten geen andere
rust te hebben genoten, dan welke hem in zijnen mantel
gewikkeld op eene harde houten zitplaats, weinig beter dan
•eene Jakob's peluw, was vergund geworden, kwam hij te
Grand Rapids aan om te vernemen, dat er gedurende zijne
afwezigheid eene classis van Grand River was gevormd geworden; dat die classis den volgenden dag hare eerste geregelde vergadering zou houden; dat de avond van 12 Oct.
(den dag van vader's tehuiskomst) bestemd was voor de
classicale leerrede, en dat hij, (vader) bij de organisatie der
élassis benoemd was geworden om die leerrede uit te spreken! Werkelijk trad hij ook dien avond op, en deed met
veel vuur en bewonderenswaardige veerkracht, naar aanleiding van de eenigszins zonderlinge geschiedenis, 1 Sam. 21:
10, 15, welke hij op dit voorval toepasselijk wist te maken,
'de elassicale preek, onder de aandoeningen van eene schare,
die hare blijdschap dien avond gesmaakt, niet ligt zal vergeten.
Nu echter, zijne geregelde ambtelijke werkzaamheden te
Grand Rapids weer van nieuws aangevangen hebbende, be;

gon hij eerst regt zijn gemis, zijne eenzaamheid te gevoelen.
Wat hij in zijne " dankbetuiging " gezegd had: "Daar stond
Ik alleen; zij vas aan mijne zijde gevallen !" 't werd hem,
"tehuis gekomen, meer en meer eene ondragelijke werkelijkheid. "Tehuis !" zoo plagt hij te zeggen, "en toch tionder
tehuis !" Diep gevoelde hij nu de beteekenis van het zoo
roerend woord, waarmede eenige maanden te voren, Dr.
Van Raalte zijn toestand geschetst had: "de familie haard
is uitgebluscht !" Hoe gaarne, zag vader hem weer ontstoken man' het "alleenlijk in den Heere" (1 Cor. 7: 39)
wenschté hij niet over 't hoofd te zien. Hij zag het ook niet
voorbij ; met die• woorden in 't hart begaf hij zich 21 Feb.
1870, weer in 't huwelijk met Fronk° Idema, en de Heere,
die de paden regt maakt dergenen die Hem in al hunne
wegen erkennen, heeft, tot dat het door den dood is verbroken geworden, Zijn gunst en goedkeuring kennelijk op dit
helaas! zoo kortstondige huwelijk doen rusten. 0 hoe
hebben wij als familie, vooral gedurende vader's laatste
jaren van zwakheid en af breking, en meer bijzonder
nog gedurende de laatste weken en dagen van smart en
lijden en dood, er God voor ktumen.en mogen danken, dat
Hij hem zulk Gene hulpe op zijn ouden dag en naast zijn
stervens-sponde had toegevoegd! 't Is ons niet te doen om,
te herhalen wat dezen aangaande door den oudsten zoon,
zoo geheel naar waarheid is gezegd geworden, alleen op
't beginsel: "eer, dien gij de eer schuldig zijt," (Rom. 13 :
7)'konden ook wij er niet geheel van zwijgen.
In den loop van het menschelijke leven wisselen voor- en
tegenspoed elkander gedurig at: God maakt den eenen dag'
tegenover den anderen (Fred. 7: 14.) Ook vader • moest
zich die wisselingen in zijn levenslot getroosten. Zoo was
hem op 7 Mel, 1870, eene nieuwe beproeving bereid. Op
het aller onverwachts werd hem zijne oudste dochter, Elizabeth, huisvrouw vari D. C. Oggel, te Zeeland, op den jeugdigen leeftijd va.n 34 jaren en 4 maanden. door den dood ontnomen, haren echtgenoot en 5 kindecen achterlatende.
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IN MEMORY

REV. CORNELIUS VAN DER MEULEN

Entered According to Act of Congress in the year of our Lord, 1876

by J. Strien, in the Office of the Librarian of
Congress at Washington

Grand Rapids, Mich.
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